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growing  the  fastest  of  any age  cohort.1  For  approximately  seven per  cent of  those 
who are aged sixty‐five and over the final months or years are spent  in residential 
aged  care  facilities  (RACFs).2  In  2007,  eighty‐eight  per  cent  of  permanent 
separations  from RACFs  in Australia were  from the death of  the resident. Of  those 
residents who  die  in  these  settings,  seventeen  per  cent  have  a  length  of  stay  less 
than  three  months  and  nineteen  per  cent  less  than  twelve  months.3  From  these 
figures  it  is  clear  that RACFs  are  spaces  and places where  dying  and death  occur. 
Despite  this,  limited  attention  has  been  given  to  how death  is  experienced  in  this 
setting and how the setting itself impacts upon this experience.4 
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The  terms  space  and  place  are  often  used  in  geographical  gerontology, 
sometimes interchangeably. Wiles notes that space is a more universal and abstract 
idea  whereas  place  is  more  specific,  a  portion  of  space,  a  setting  which  is 
experienced  and  which  holds  meaning,  and  which  shapes  the  intimate  relations 
between people.5 Gilmour notes that space, both material and imagined, is produced 
through  action  and  interaction  whereas  place  is  the  organisation  of  space  into 
bounded settings where social relationship and identity take place.6 Here, I explore 
RACFs  as  both  spaces  and places  of  death  and dying.  I  use  the  term  ‘place’  as  the 
setting  of  care;  in  this  instance  the  RACF  is  a  hybrid  place where  both  living and 
dying occurs. Space refers  to different areas within  the RACF where the  living and 
dying  intersect. These spaces,  far  from being fluid, are rigidly defined not by those 





within  the  institution.  Sudnow’s  classic  ethnography  of  death  and  dying  in  two 
American  hospitals,  conducted  in  the  1960s,  illustrated  how  work  patterns  of 
nursing  staff  hid  the  reality  of  patient’s  dying.7  He  cites  examples  of  patients 
admitted to the emergency department at night who were expected to die but were 
not  assigned a bed. Rather,  they were placed  in  the  supply  room until morning.  If 
death  had  not  occurred  overnight,  a  bed was  assigned  before  visitors  or medical 
staff came in. Glaser and Strauss, who studied hospital care  in the 1960s, similarly 
identified a death denial  culture  in hospitals. They  found  that dying patients were 
placed in side rooms, were assigned a room with a comatose patient or, if in a multi‐
bed room, were permanently screened off from other patients. 8 




patients  cared  for  and dying  in  four‐bed  rooms. On  the other hand,  Lawton noted 
certain types of patients in the hospice were sequestrated into single rooms. These 
she classified as having ‘unbounded bodies’. That is, a patient for whom there was a 
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breakdown of the physical body boundary which involved fluid or matter that would 
normally be contained  leaking to  the outside.10 Golander’s ethnographic study of a 
geriatric nursing ward  in  Israel  found  that once a  resident’s health deteriorated, a 
transfer was made to a six‐bed intensive nursing room in a different building from 
the  nursing  ward.  Once  the  dying  resident  had  been  transferred  they  were  not 
visited by residents from the nursing ward.11 




occupied  the  lower  floors and  the  frailer patients  (those expected  to die) were on 





In  her  ethnography  of  a  residential  care  home  in  the  United  Kingdom, 
Hockey  found  that  residents were considered either  ‘fit’ or  ‘frail’  and space within 
the home allocated accordingly. This  time  the  frail occupied  the  lower  floor of  the 
institution with  the  upper  floor  available  only  to  the  fit.  This  distinction  of  space 
minimised the exposure that the fit would have to scenes of death and dying, but as 
in Gubrium’s  study death  could occur  anywhere  in  the home.14  Froggatt proposed 
that for residents of nursing homes who are more physically dependent than those 
in  the residential home studied by Hockey,  the boundaries between  life and death 
may  not  be  as  clearly  defined.  Rather,  transitional  states  are  created,  which 
residents  could  occupy  either  temporarily  or  permanently.  Residents  could  be 
classified as generally deteriorating, with increased physical, mental and social care 
required.  However  some  residents  were  noted  to  have  ‘bounced  back’  from  the 
brink  of  death.  One  category  that  staff  used  to  identify  residents  who  were  in  a 
transitional  state was  ‘being poorly’. This category portrayed  to staff and relatives 
that the person’s condition had changed, and that they might die. Residents  in this 
category  were  separated  from  other  residents  as  care  needs  increased  and  staff 
made the decision they should be excluded from social activities. As a consequence, 
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more time was spent in their bedroom and less in public spaces such as dining and 






two  residential  aged  care  facilities  in  Adelaide,  Australia.  I  spent  a  total  of  188.5 
hours as a participant observer,  seventy‐two hours  in  the  first  facility over a  four‐
month period and 116.5 hours in a second facility over a five‐month period. During 
this  time,  extensive  field  notes  of  the  observations  of  the  interaction  for  eleven 
residents,  their  family  and  staff  provided  rich  descriptions  of  the  complexity  of 
social as well as nursing and medical interactions that occurred prior to and at the 
time  of  death.  In  addition,  documents  such  as  the  resident’s  case  notes  were 
reviewed;  these gave  textual  information on  the care provided  to  the resident and 
their family. Of the eleven residents, six died during the study period with all but one 
of  these deaths occurring  in  the  facility. As  I discuss  space and place,  the physical 
layout of each facility is important and is briefly described below.  
Facility one 
The  first  facility had thirty‐two high care beds  in a secure unit at ground  level. On 
the same site were  low care beds and  independent units; however,  the participant 
observations were  focused  on  the  thirty‐two‐bed  secure  unit.  There was  a mix  of 
single and  twin rooms, with entrance  to  the double  rooms at one end. This meant 
that  staff  must  pass  by  the  first  resident’s  bed  to  attend  the  resident  in  the  bed 




noise  from  the  corridor.  The  remaining  two  spaces  were  dining  areas,  one 
specifically  designated  for  residents  with  dementia  who  required  assistance  with 
meals and the second for residents who required no or minimal assistance.  
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Facility two 
The second facility had thirty‐four high care beds in two linked wings and ten beds 
in  single  en‐suite  rooms  in  an  area  known as  the  frail  hostel  area.  The  frail  hostel 
residents were,  for  funding  purposes,  classified  as  high  care.  Under  the  ‘ageing  in 
place’  philosophy,  however,  they were  not moved  to  the  high  care  area.16  On  the 
same  site  were  other  low  care  beds  and  independent  units.  My  participant 
observations were  focused  on  the  thirty‐four  bed high  care  beds  and  the  ten  frail 
hostel  beds.  Most  rooms  of  the  thirty‐four  high  care  rooms  were  single  with  the 
exception  of  four  twin‐share  rooms.  There were  two  communal  areas  in  the  high 
care area which served the dual purpose of  lounge and dining rooms. Between the 
high care and frail hostel beds was a large dining room predominantly used by the 
frail  hostel  residents  and  other  low  care  residents.  Only  high  care  residents  who 
were independent with meals were allowed to eat in this dining room.  





from  other  health  care  settings  such  as  hospitals  or  hospices.  In  contrast  to 
residential  care,  the  focus  in  hospitals  is  on  diagnosis,  treatment  and  discharge. 
While traditionally hospices were focused on social as well as nursing and medical 
care,  today  they  have  become  assessment  and  treatment  centres where  length  of 
stay  is  often  reduced  to  weeks  or  days.  RACFs  need  to  be  functional,  safe  and 
efficient, but constraints exist on staff use of space to ensure spaces are as similar as 




philosophies of  the  two RACFs were examined  to ascertain whether  they reflected 
this  duality.  The  vision  and  mission  statement  from  facility  one  focused  on  the 
importance  of  providing  quality  services  to  support  older  residents.  Statements 
identified  the  need  to  respect  the  privacy  and  dignity  of  individuals,  self‐reliance, 
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fostering  of  family  relationships,  promotion  of  safety,  quality  of  life  and  integrity. 
Although  there  was  no  specific  statement  regarding  palliative  care,  the  value 
statements  reflect  the  philosophy  of  caring  for  dying  residents.  Facility  two had  a 
philosophy document. which  similarly  acknowledged  the dignity  of  the  individual, 
enhancement of wellbeing and the promotion of independence. This statement also 
acknowledged  the  importance  of  providing  supportive  care when  required.  There 
was no  specific  reference  in either  facility’s  statements  that RACFs are places  that 




the  two  facilities.  This was  apparent  in  the  education  and  commitment by  staff  to 




death,  and  the  acknowledgement  and  celebration  of  the  individual  life within  the 
facility. 
How  the  care  of  the  dying  is managed  in RACFs  is  related  to  physical  and 
spatial layout, with furniture arrangements, lighting or environmental props used to 
communicate  a  particular  narrative.  Many  RACFs  strive  to  create  a  home‐like 
atmosphere,  a  ‘sense  of  place’,  by  incorporating  design  features  that  resemble  an 




function.  Those who were  cognitively  intact  or  physically  able  to  feed  themselves 
were  placed  in  one  section  of  the  dining  areas;  those  with  dementia  who  had 
wandering behaviour,  or  those whose  cognitive  or  physical  incapacity meant  they 
were  unable  to  feed  themselves,  were  housed  in  another  section.  This  was  most 
pronounced in the second facility, where only high care residents who were able to 
eat  independently  and  not  be  an  embarrassment  to  other  residents  could  use  the 
dining  room. Once  these  residents  reached  a  level  of  dependency or  frailty where 




This  spatial  segregation was  reflected  in  other  communal  spaces  including 
lounges,  where  physical  placement  of  residents  was  based  on  their  physical  and 
cognitive function. On most occasions, residents taken to the communal dining and 
lounge  areas  could  be  in  these  spaces  for  hours  at  a  time.  These  residents  were 
unable  to  relocate  themselves  because  of  either  physical  limitations  or  cognitive 
incapacity.  There  seemed  no  attempt  to  maximise  interaction  between  residents, 
despite  the daily  routine of having all  residents bathed, dressed and  ready  for  the 
communal  areas  by  mid  morning.  Once  there,  apart  from  the  occasional  activity, 
there was no social interaction.  
There  were,  however,  two  groups  of  residents  who  were  exempt  from 
spending time in the communal areas. The first were residents who refused to use 
the communal areas. These residents had an elevated status within the RACFs and 
their  requests  were  respected  by  the  staff.  These  were  residents  who  had  no 
cognitive deficit and were able to negotiate their own routine. The second were the 
residents  considered  to  be  dying.  Residents  considered  dying  had  permission  to 











one  morning  with  the  care  director  from  the  first  facility,  I  was  told  a  low  care 
resident was  temporarily occupying  the small  lounge room near  the entrance. The 
care  director  reported  that  other  residents  who  were  more  cognitively  aware 
accepted  that  the  room was  used  in  this way.  I  had  no  comments  from  residents 
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indicating  they  were  comfortable  with  this  space  moving  from  a  living  to  a 
temporary  dying  space.  This may  indicate  that  generally  the  room was not  highly 
used by residents as most had single rooms where family visits were conducted. 
—DISCOURSES OF LIVING AND DYING 
The  experience  of  individuals  within  defined  places  such  as  RACFs  is  not  only 
shaped by  the spaces and how they are designated and occupied but also  through 
language. An observational  study of  conversations held  in RACFs between nursing 
staff and residents on a morning shift found an over‐emphasis on health or sickness 
topics  after  the morning  greetings.18  As  it  is  the  staff  who  guide  the  focus  of  the 
conversations,  this  leads  to  a  major  focus  of  conversation  on  the  body,  and  in 
particular  the  physical  limitations,  of  the  resident.  In  effect  this makes  the  act  of 
communication instrumental in determining the person’s function. My observations 
in both facilities identified that verbal interactions between staff and residents were 
predominantly  focused  around  the  physical  tasks  being  provided.  Depending  on 
their designation, the staff had different interactions with the residents and families. 
The registered nurse’s (RN) time is often spent doing medications, whereas the care 
workers  are  responsible  for  more  personal  care.  Interactions  occur  during  the 
routine  tasks of  bathing,  turning or  assisting with  toileting. My observations were 
that  the  domestic  and  kitchen  staff  often  developed  good  relationships  with  the 
residents, particularly those who had been in the facilities for a long time. This was 
more  evident  after  a  resident  had  died  and  staff  were  debriefing  or  discussing 
attendance at the funeral. 




















common  ground.  Elizabeth  indicated  that  it  was  hard  to  maintain  conversations 
with residents who are in the different levels of care, because they talk about things 
that  don’t  concern  her  any more. While  she was  in  one  of  the more  independent 
sections  of  the  facility  her  frailty  had  precluded  her  from  engaging  in  outside 
activities that the other residents had as part of their social interactions: 
‘I  am  getting  to  know  the  other  ladies  at  the  lunch  table’  but  they  have 
conversations  that  don’t  concern  her.  She  explained  they  were  ‘independents’  (her 
language) and I am high care (her  language). They talk about  the price of  tomatoes 











of  all  levels  that  this  person  was  expected  to  die,  probably  within  days. 
Inadvertently, it also signalled to the family an increase in vigilance was required as 
death might  be  imminent.  Should  death  not  occur  and  a  resident  return  from  the 
brink  of  death,  these  symbols  were  withdrawn—to  be  reinstated  if  death  again 
appeared  imminent.  The  choice  of  these  objects  to  symbolise  impending  death 
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appears  to  have  originated  from  the  palliative  care  movement.  A  feature  of 
educational training in specialist palliative care service, which many staff undertook, 
was the use of aromatherapy or massage, music and recognising the importance of 
maintaining a moist mouth as residents became unable  to  tolerate  food and drink. 







room.  I walked closer  to  the bed and he did not stir. He was turned toward the door 
with  the  blankets  up  over  him,  just  his  head  showing. He  looked  a  little  unshaven,  I 
noticed  in  his  room  was  an  electric  aromatherapy  burner;  there  was  a  faint  citrus 
smell.  A  CD  player was  playing  classical music.  Also  in  the  room was  a mouth  tray. 
(Field note—Facility two).  
Text  as  well  as  talk  can  influence  the  way  narratives  of  the  dying  are 
assembled and formed with particular themes, subjectivities and story lines. Texts of 
identity  can  be  used  to  formulate who we  are.  These may  be  documents  such  as 
personal or professional files and in the context of RACFs available text included the 
resident’s medical and nursing case notes, care plans and other correspondence. The 
selves constructed  in  texts can perpetuate a person’s presence even after  they are 
absent  from the setting. Woven together,  texts can be organised  into chains of self 




the  level  of  reimbursement  to  be  claimed.  The  use  of  language  that  is  acceptable 
within  the  institution  is  different  from  that  external  to  the  setting.  An  example 
occurred where one resident, Henry, had documented in his notes that he reported 
to the morning staff that he had had severe chest pain during the night. As the night 
staff  had  failed  to  document  the  incident,  the  staff  member  did  not  believe  the 
resident. She documented in his notes: 











catalogued  in  sections.  Through  this  documentation,  staff  complete  a  resident 
classification  scale  (RCS)  which  was  the  funding  instrument  used  by  the 
Commonwealth Government at the time of the study. Completing the RCS required 
elaborate documentation, but this was related primarily to the physiological status 
of  the  resident,  with  functional  capacity  recorded  in  deficit  terms  rather  than 
accomplishment of competence. It  is a very time‐consuming activity and one taken 
very  seriously.  The  threat  of  losing  money  from  poor  documentation  is  always  a 
concern of the care director, as I observed in one facility: 








have a problem you capitalise on  it  so you can claim more money so ultimately  they 
can get the care they deserve’. (Field notes—Facility one). 
As a resident’s condition deteriorated, the case notes reflected this, although 
predominantly  from  a  biomedical  perspective.  There  was  usually  reference  to 
palliative  care  plans  or  advance  directives  that were  in  place  or  discussions with 
family  regarding  the  resident’s  physical  condition.  Documentation  of  a  resident’s 
death was usually factual. After Joyce’s death in the first facility, for example, the GP 
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made detailed comments and  identified  the cause of death, while  the nursing staff 
documented family concerns:  
MEDICAL NOTE—Patients death confirmed. Pupils fixed, dilated. Heart sounds 






—SCRIPTS OF LIVING AND DYING 
James  Holstein  and  Jaber  Gubrium  argue  that  the  self  is  narratively  constructed, 
influenced by a sense of what we should be at particular times and places but tamed 
by  the  social  arrangements  in  which  selves  are  produced.19  They  argue  that  the 






social  self  in  this way  it allows  for multiple self  constructions rather  than an  ideal 
integrated  self.  This  provides  corroboration  for Holstein  and  Gubrium’s  view  that 
lives are conducted within a variety of social institutions, each with their own way of 
operating.  It  is  these  institutions  that  shape  the  multiple  self  constructions  that 
allow individuals to operate.21  
This section of  the essay explores how the self  is  constructed  in RACFs, by 
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are  the  economic  self,  the  embodied  self,  the dying  self  and  the other  constructed 
self. Each will be briefly discussed drawing on individual residents’ narratives. 
While  each  of  the  facilities  incorporated  the  discourse  of  dying,  they were 
constrained by the current economic conditions affecting aged care in Australia. The 
need  for  RACFs  to  meet  legislative  standards  and  to  secure  ongoing  financial 
reimbursement gave economic and biomedical discourses  a priority  as  a  focus  for 
the organisation of work. The direct linking of resident care needs and dependency 
measures to a dollar figure is illustrated by documentation focused on economic and 
biomedical  factors  with  little  attention  to  individual  social  and  personal 
circumstances. Residents’ identities are constructed via documents and institutional 
talk within an economic discourse, in essence producing the economic self. 
The  documentation  supporting  the  construction  of  the  economic  self  was 
either  that  of  the  actual  care  required  by  the  resident  or  support  perceived  as 
needed by the family. Documentation of the person captures and fixes the person as 
a  ‘file‐person’  constructed by a  ‘file‐master’ or  ‘file masters’.23 Each resident had a 
case file, which was kept in the nurse’s station. A care plan was usually kept in the 





Care  workers,  in  particular,  found  the  required  documentation  time‐
consuming  and bearing  little  relation  to  the  care  they provided. Documentation  is 
required  to  support  any  claims made  for  economic  reimbursement using  the RCS. 
Behavioural problems are one area that can be used to maximise points: 
The Care Director was in the office talking to a care worker about her notes for 
the  day.  The  care  worker  had written  something  like Mr  X,  happy  and  comfortable 
today. The Care Director said to the care worker ‘we can’t claim money for behavioural 
problems if it’s not documented. What you need to write is that because you did certain 
things  like  talked  with  the  resident,  joked  with  him,  sat  with  him  etc  then  he  was 
settled and had a good day’. (Field notes—Facility one). 
Where  care  practices  and  social  interactions  focus  on  the  physical 
limitations  of  the  person’s  body  the  person  can  be  reduced  to  an  object  of  care. 
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Gubrium used the term ‘bed and body work’ to describe physical care tasks required 
for residents.24 This bed and body work forms the core tasks carried out by nursing 
and  personal  care  staff.  Completing  the  bed  and  body  work  required  in  the  time 
allowed,  given  the  staffing  mix  and  financial  allocation  provided,  results  in  what 
Tuckett  refers  to  as  instrumental  rather  than  affective  care;  care  based  on  tasks 
rather than offering emotional support. In a culture that supports instrumental care, 
individual needs of  residents are  secondary;  they must  fit  into  the ward routine.25 
Social interactions that occur between residents and staff aim at completing the bed 
and  body  work  required.  Bed  and  body  work  provides  a  script  for  identity 
construction which I refer to as the embodied self. Caring for a body, as opposed to a 
person,  means  staff  orient  their  interpersonal  communications  differently.  Care 
requires physical, but not social and psychological, investment.  

















who  lives  in  an  independent  unit  arrives  and  sits  at  the  table  next  to  Elizabeth. 
Elizabeth  is  explaining  to me  that people who use  this dining  room (low care) are a 
mix  of  high  care  and  low  care  (Elizabeth’s  choice  of  words).  Elizabeth’s  sister 










effects  of  disease  on  the  body  and  by  institutional  practices.  Earlier,  this  article 
highlighted  how both  the RACFs  studied demonstrated  institutional  practices  that 
acknowledged the care of dying residents and their families, including bereavement 
support. As a consequence, one script available for the construction of identity was 
that  of  the dying  self,  though  not  all  residents who  die  have  a  dying  identity.  The 
dying self was assigned by the staff and sometimes by the family but not usually by 
the resident themselves;  it referred to the  last  few days or weeks of  life. For those 







Resident  returned  to  nursing  homes  1030.  Commenced  regular  analgesia. 
Discussion with family and manager—bed rails up, form signed. 






Pm  Report—Morphine  5mg  and  Maxalon  5mg  given  2225.  C/o  restlessness. 
Repositioned, rehydrated, resting well. Ate good meal with family assistance. 
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Night  duty  0640—Remained  comfortable.  Resident  condition  poorly.  Some 
episodes of Cheyne Stokes @0630. 
MEDICAL  NOTE—Significant  deterioration.  She  has  become  dehydrated 
because of vomiting and weakness despite the use of Maxalon—although Maxalon has 
significantly  reduced  the  vomiting.  She  is  now  febrile  (T  38)  with  signs  of  R  sided 
pneumonia.  Comatose  at  present.  Pupils  equal  and  small.  Her  condition  is  terminal. 
Relatives  are  satisfied  with  the  present  management  and  understand  that  her 
condition is terminal. 
Pm report 1415—Morphine 5mg s/c given at 0750 for comfort care. Daughter 







to  ensure  at  least  one  family  member  was  present  for  those  last  few  days.  The 
family’s loving attempts at providing comfort by offering sips of water, stroking her 
head,  and massaging her hands and  feet were not  reported, nor were  interactions 
with the resident in the same room, who had opted not to be moved. There was also 




the  preservation  of  their  identity.  Identity  constructed  prior  to  their  entry  to  the 
facility may have drawn on their status in the community, previous occupation and 
family  connections  as well  as  physical  and mental  capacities.  For  some  residents, 
new  identities  may  have  been  constructed  by  entering  the  facility;  this  might  be 
particularly  the case  for married residents who  lose  the status of husband or wife 
once in the home. For some residents who no longer have the cognitive capacity to 
maintain  or  construct  their  identities,  family  may  construct  the  identity  of  the 
person as it was before. A script available for construction of identity was the other 
constructed self. Construction and maintenance by the family of an  individual’s self 
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identity,  for  individuals  that  are not  cognitively able, helps  the  family persist with 
the  current  relationship  despite  no  recognition  or  social  engagement  occurring. 
Doing so means that individuals with cognitive impairment (such as dementia) who 
engage  in  untoward  behaviour  such  as  abusive  or  inappropriate  language  retain 
elements of their social or personal identity, constructed from the past by others. 
A  consequence  for  the  family  of  the  person’s  loss  of  identity  is  that 
interactions  may  need  to  be  structured  in  a  different  way.  This  may  be  that  the 




Sudnow  defined  social  death  as  referring  to  the  point  at  which  ‘socially 
relevant  attributes  of  the  patient  begin  permanently  to  cease  to  be  operative  as 
conditions for treating him, and when he is essentially regarded as already dead’.27 
For Kalish, social death can be self‐perceived, with individuals thinking they are as 
good  as  dead  or  that  others  perceive  them  as  as  good  as  dead.28  It  is,  however, 
possible to be socially dead in one person’s view but not in another’s. Some family 
members  may  view  their  relative  as  socially  dead  and  have  no  personal  contact, 
whereas  another  family member may maintain  contact  on  a  regular  basis. Wilma 
was  a  resident unable  to  verbalise,  but her daughter did not  consider her  socially 
dead  despite  years  of  limited  conversation  and  sometimes  abusive  behaviour. 







hairdresser  on  site  and Wilma  like most  of  the  female  residents  attended  regularly. 
This was despite the fact that as she was either  in bed or a chair with a high back it 
was difficult to maintain a decent hair style. (Field notes—Facility one).  
To maintain  her mother’s  identity, Wilma’s  daughter  had  a  diary  in which 
visits by  family could be recorded. The daughter and other  family members wrote 
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Wilma’s  daughter  described  to  me  the  importance  of  maintaining  her 
mother’s  identity  and  the  use  of  the  diary  to  aid  this  as  well  as  a  record  of  her 
commitment to her mother. She sometimes flipped back through it and it provided a 
reminder of the progressive deterioration of her mother and how she felt at times. It 





In  contrast, Daisy’s husband, who was very attentive, was  less  insistent on 
maintaining  the  identity  of  his  wife  through  clothes  or  a  diary.  Daisy  had  severe 
dementia and had been admitted to the facility originally for terminal care, but this 




did  not  recognise  him.  This  detachment  was  demonstrated  on  their  wedding 
anniversary which he had chosen not to  formally celebrate, as he was not sure his 
wife would be aware of the significance: 
‘I  signed  the  forms  to  say  no  more  treatment  but  on  she  goes.  I  believe  in 
euthanasia in these instances. She has no quality of life; I come down most days in the 




socially  dead  although  biologically  alive.  The  effort  required  for  her  husband  to 
maintain her identity as his wife had become too difficult. 
These  four  possible  scripts  of  self  construction  are  proposed  as  providing 
resources  for  the  residents  in  this  study  to  construct  identity.  The  scripts  are 
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generated  from  the  discursive  environment  described  earlier,  and  are  needed  for 
the  institutions  to  function. Thus  the economic self  reflects  the economic discourse 
pervasive  through  talk  and  documentation within  the  two  facilities.  Similarly,  the 
embodied self is created to serve the economic and biomedical discourses. Economic, 
as  the  body  that  requires  attention  is worth money,  and  biomedical,  as  residents’ 
daily routines are situated around the bed and body work of the institution. 
While the economic and biomedical scripts for  identity construction can be 
applied  to all  residents within  the  facilities,  the dying  script may not. Qualification 
for the dying script can be constructed by the resident themselves, family members 
or staff. Residents may enter or exit from the dying script, and adjustments in social 
interactions  between  residents,  families  and  staff  are  made.  The  final  other 
constructed  script  can  be  universally  applied  to  residents,  as  through  social 
interaction  individuals  will  always  construct  the  other  in  some  way.  The  main 
discussion for this script applies to those residents who for cognitive reasons have 
more  difficulty  conveying  their  own  identity.  Family  members  can  construct  the 




understood  as places  incorporating  a  variety  of  spaces  of  death. These places  and 
spaces frame who and what we are at particularly vulnerable moments in our lives. 
These  institutions  mediate,  but  also  sometimes  efface,  carefully  constructed 
personal  identities.  In  doing  so,  they  shape  end  of  life  experiences  in  complex, 




of  people  dying  in  RACFs.  Taking  the  construction  of  identity  as  the  focal  point 
demonstrates the importance of understanding how institutions limit who and what 
the  residents  can  be.  While  RACFs  are  increasingly  incorporating  discourses  of 
dying,  these  compete  with  dominant  economic  and  biomedical  discourses.  It  is 
important, therefore, that RACFs be seen as places incorporating a variety of spaces 
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